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ABSTRAKT
Trafikimi me qënie njerëzore është dukuri relativisht e re në Kosovë. Megjithatë viteve të fundit
ka marrë përmasa tejet shqetësuese nëse u bazohemi në statistikat e publikuara nga agjenci të
ndryshme qeveritare dhe joqeveritare. Trafikimi me qenie njerëzore, kryesisht me qëllim të
prostitucionit, ka shënuar rritje të dukshme gjatë viteve të fundit ndërkohë që përpjekjet për ta
luftuar këtë dukuri, jo vetëm pasojat e saj, por edhe shkaqet që i paraprijnë dhe e mundësojnë atë,
nuk kanë qenë në harmoni me intensitetin dhe dinamikën e zhvillimit të saj. Prostitucioni, tash
për tash, ka karakter kryesisht “importues”.

Ato që merren me prostitucion vijnë nga vendet e ndryshme, ndërsa ata që shtyjnë, mashtrojnë
ato vasha të merren me prostitucion, janë kryesisht vendorë. Kosova është vendtransit për femrat
e trafikuara mirëpo edhe destinacion për femrat e trafikuara. Prostitucioni tene nuk ndodh
publikisht, por, në të shumtën e rasteve është i kamufluar në lokale të ndryshme, si kafene, lokale
e klube nate etj, ndërsa sipas Policisë së Kosovës kohëve të fundit po zhvillohet nëpër banesa e
shtëpi private.

Trafikimi i femrave e prostitucioni janë, pa dyshim, fyerje dhe shkelje më e rëndë e dinjitetit
njerëzor dhe e të drejtave njerëzore. Luftimi i kësaj dukurie është me interes dhe në interes të të
gjithëve. Në Kosovë qytetet si Prishtina, Prizreni, Gjilani, Ferizaji dhe Mitrovica janë qytete
shumë “aktive” në organizimin e prostitucionit.

Pjesa më e madhe e viktimave vjen nga vendet e varfëra të ish bllokut socialist. Shumë prej tyre
që janë kontrabanduar në Kosovë nuk kanë pasur as idenë më të përafërt se do të detyrohen ta
ushtrojnë prostitucionin. Ato janë nisur pas premtimeve se do të gjejnë punë në Kosovë, sigurisht
të mashtruara nga prania e madhe ndërkombëtare. Femrat që arrijnë në Kosovë më së shumti
rekrutohen: nga Moldavia, Ukraina, Rumania e Bullgaria.

Disa sysh prapa vetes lënë edhe familjet dhe fëmijët e tyre. Organizata Ndërkombëtare për
Migrim (ONM) është e shqetësuar për rritjen e ardhjes së numrit të prostitutave të huaja në
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Kosovë. Zyrtarë të organizatës se migracionit kanë shprehur gjithashtu frikën se ky trafikim
mund të shëndërrohet edhe në bartjen e vajzave nga Kosova për në vende të tjera.

Një studim i ONM-së ka konstatuar se trafikimi i njerëzve, dhe në veçanti i femrave, bazohet
kryesisht në gënjeshtra dhe mashtrime për gjoja sigurimin e një jete më të mirë jashtë vendit të
lindjes. Sipas një raporti të Policisë së Kosoves, Shqipëria renditet e treta për nga numri i
femrave shqiptare që ushtrojnë prostitucion në Kosovë, por me një përqindje të vogël, krahasuar
me dy vendet e para që i mbajnë Moldavia e Bullgaria, ku Shqipëria zë 5-10 % të numrit të grave
e vajzave që ushtrojnë aktivitet prostitucioni në këtë vend.

Ndërsa, sipas hulumtimeve të KMDLNJ-së për këtë kategori të dhunës ndaj viktimave del
seviktimat janë kryesisht të moshës madhore por ka mjaft edhe të moshës jomadhore. Mosha e
tyre sillet prej 14 deri 50 vjet. Gjykatat e vendit thonë se gjendja është alarmante dhe nuk po
punohet sa duhet nga ana e Policisë për hulumtimin e këtyre rasteve. “Shitja” e femrave,
angazhimi i tyre në klube të natës dhe dhuna ndaj tyre janë bërë dukuri e përditshme,
fatkeqësisht edhe në Kosovë. Janë ngritur shumë padi penale dhe janë mbajtur gjykime, kundër
njerëzve të pandërgjegjshëm që merren me këtë lloj krimi të shëmtuar, por kjo nuk mjafton thonë Gjykatësit. Kosova është një vend i vogël ku me një punë serioze mund të zbulohet
zinxhiri i këtij rrjeti më të shëmtuar të shekullit 21.

Përfundimisht, në bazë të hulumtimeve dhe duke e përcjellë dinamikën e zhvillimit të këtij
fenomeni siç janë trafikimi dhe prostitucioni, mendojm se masa më efikase për parandalimin e
përshkallëzimit të këtij fenomeni është legalizimi i shtëpive publike. Në këtë mënyrë shteti do të
kishte më shumë kontroll dhe në anën tjetër do të zvogëlohej interesimi për një veprim ilegal
nëse kjo veprimtari do të mund të legalizohej.
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1. HYRJE
Trafikimi i qenieve njerëzore është një fenomen global, krimi më i tmerrshëm dhe është shkelje e
të Drejtave të Njeriut. Si një formë e krimit të organizuar, është ekuivalent me skllavërinë
bashkëkohore

dhe zhvillohet ose përmes

një rrjeti

të krimit

të organizuar apo

individualisht.Krimi si i tillë përfshinë autorët të cilët kryejnë veprime të paligjshme brenda ose
jashtë territorit të një vendi. Për shkak të natyrës së Trafikimit si në vendet tjera në mbarë botën,
edhe në Kosovë është prekur nga vështirësitë që shkakton ai.Kosova, ka një sipërfaqe prej
10.887 km², me rreth 2 milion banorë. Pas vitit 1999, si pasojë e luftës në Kosovë, janë bërë
ndryshime të mëdha të cilat kanë bërë që një numër i konsiderueshëm i popullatës të zhvendoset
nga zonat rurale në ato urbane, nga Veriu në Jug dhe anasjelltas, duke ndikuar kështu edhe në
situatën socio-ekonomike në vend. Indikatorët makroekonomik dhe tradicional shoqëror të
Kosovës nuk janë inkurajues, me rritje të kufizuar, e cila nuk po arrin të ulë shkallën e
papunësisë dhe atë të varfërisë e cila vazhdon të mbetet në shkallë të lartë. Treguesit e ulët
socio-ekonomik, ilustrojnë kontradiktat zhvillimore të vendit të cilat kanë gjeneruar jo vetëm
probleme ekonomike dhe sociale, por edhe probleme që lidhen me krimin e organizuar. Përveç
kësaj, Kosova po përballet edhe me një dyndje të personave që shfrytëzohen për punë të
detyruar, në mesin e tyre edhe fëmijët lypsarë. Numri më i madh i tyre vjen nga Shqipëria.Edhe
pse Kosova ka arritur përparim shumë të rëndësishëm që nga pavarësia e saj si shtet demokratik
në fushat e sundimit të ligjit, sigurisë dhe reformave institucionale në përgjithësi, megjithatë
trafikimi i qenieve njerëzore përbën një kërcënim real për Kosovën dhe popullsinë e saj. Zyra e
Kryeministrit të Republikë së Kosovës me vendimin Nr. 029 të datës 10 prill 2008, ka
mandatuar që të koordinojë, monitorojë dhe të raportojë për zbatimin e politikave kundër
trafikimit me qenie njerëzore si dhe të udhëheqë Grupin Punues Ndër-Ministror (GPNM),
Koordinatorin Nacional Kundër Trafikimit i cili është edhe Zëvendës Ministri i Punëve të
Brendshme. Zyra e Kordinatorit Nacional kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore (ZKNKTQNJ)
është në dijeni në lidhje me seriozitetin e problemit dhe nevojën për një vëmendje dhe përqasje
më të veçantë si pasojë e natyrës së këtij kompleksi.Zyra e Kordinatorit Nacional kundër
Trafikimit me Qenie Njerëzore (ZKNKTQNJ), është plotësisht e angazhuar për të mbrojtur
mirëqenjen e qytetarëve të saj, si dhe të shtetasve të huaj që janë viktima të trafikimit.Për këtë
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qëllim, ndër të tjera Qeveria e Kosovës ka miratur akte të veçanta ligjore për luftimin e trafikimit
të qenieve njerëzore.
Krimi i trafikimit të qenieve njerëzore paraqitet në forma të ndryshme dhe ndahet në kategori të
ndryshme në varësi të qëllimit të shfrytëzimit.Në Kosovë, grupet më të rrezikuara nga trafikimi i
qenieve njerëzore janë gratë dhe vajzat e reja për qëllime të shfrytëzimit seksual (prostitucioni i
detyruar). Institucionet kombëtare dhe palët e interesuara janë plotësishtë të vetëdijshëm për
shumëllojshmerinë e shfrytëzimit të qenieve njerëzore dhe kufizimeve jo-gjinore që mund të
jenë të ekspozuara ndaj krimit të tillë.Viktimat qofshin fëmijë apo të rritur janë të detyruar të
emigrojnë si rezultat i kushteve të dobëta ekonomike dhe nivelit të lartë të varfërisë, dhe kështu
bien pre e mashtrimeve dhe premtimeve për një jetë më të mirë. Shumicae viktimave të
identifikuara në Kosovë janë gra dhe vajza të trafikuara brenda vendit, kurse forma kryesore të
shfrytëzimit edhe më tej mbeten aktet seksuale (prostitucioni i detyruar).
Siç vë në dukje Raporti mbi TQNJ i vitit 2012 i Departamentit të Shtetit të SHBA-ve “Kosova
është burim destinacioni dhe vend transiti për grate dhe vajzat e reja që janë viktima të trafikimit
seksual, dhe fëmijërt që i nënshtrohen lypjes së detyruar” Për më tepër ai cek se: “Shumica e
viktimave të shfrytëzuara të trafikimit seksual në Kosovë janë femra shtetase të
Kosovës.Shumica e viktimave të huaja të prostitucionit të detyruar janë femra të reja nga Evropa
Lindore duke përfshirë nga Moldavia, Shqipëria, Polonia, Ukraina, dhe Serbia. Policia e
Kosovës, raporton që trafikantët më rrallë i shfrytëzojnë viktimat e trafikimit seksual në bare dhe
kafene, më tepër duke u mbështetur në banesa dhe shtëpi private.Pra, në kapitujt në vijim do të
njoftoheni me gjerësisht, për trafikimin me qenie njerëzore pas Pavarësisë së Kosovës.

1.1 Qëllimi dhe synimet e temës:
Qëllimi i kërkimit të punimit është që të hulumtojë trafikimin e qenieve njerëzore si form e
krimit të organizuarit të cilat janë më të rrezikuara grat dhe vajzat e reja për qëllime të
prostitucionit.Poashtu, qëllimi i kërkimit është se, Kosova u pa nga trafikantët si destinacion i
mundshëm për zhvillimin e trafikimit, kryesisht të prostitucionit të detyrueshëm, duke sjellë
shumë femra të reja nga vende të ndryshme të rajonit.Kjo vazhdoi për disa vite, kurse në kohët e
fundit shohim se numri i viktimave të identifikuara të trafikimit është kryesisht me shtetësi
Shqiptare dhe Kosovare.Po ashtu, si lëndë e hulumtimit është trafikimi i qenieve njerëzore si
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fenomen global i krimit të organizuar dhe krim kundër të drejtave dhe lirive të njeriut. Poashtu, si
objekt i kërkimit në këtë punim është, trafikimi i qenieve njerëzore dhe format e saj nëpër të cilat
kalon krimi i organizuar, ku do të shtjellon në mënyrë të gjithanshëm dhe me përfundimet të cilat
do të nxjerrën, poashtu, do të jipen edhe rekomandime adekuate, ku me zbatimin e këtyre
praktikave dhe hulumtimeve do të jetë një ndihmesë për institucionet kompetente që të
ndërmarrin reformat e nevojshme në funksionalizimin dhe forcimin e kornizës ligjore mbi
luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore.

1.2 Aktualiteti, arsyeshmëria e punimit të tezës

Arsyeshmëria e studimit duket qartë se me aplikimin e këtij instititucioni ndikon pozitivisht të
paktën në dy aspekte, në përmirësimin e trajtimit të personave të trafikuar në procedurën penale
dhe në avancimin e përgjithshëm të sistemit juridik të Republikës së Kosovës.Pjesë e analizës do
të jenë gjithashtu edhe veprimet e ndërmarrura nga ana e policisë, prokurorisë dhe gjykatës për
luftimin e e trafikimit të qenieve njerëzore, poashtu respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të
njeriut, përkatësisht të personave të trafikuar të përcaktuara dhe mbrojtur me aktet
ndërkombëtare dhe legjislacionin në fuqi.

1.3 Hipotezat e studimit

Elementi i dytë i rëndësishëm është hipoteza e studimit, e cila paraqitet në funksion dhe
mbështetje të pyetjeve kërkimore. Studimi përpiqet të tregojë vërtetësinë e hipotezës në të gjithë
paragrafët e tij.Për të analizuar këtë çështje kemi ngritur fillimisht disa pyetje kërkimore të cilat
janë:
1. Cka është trafikimi i qenieve njerëzore?
2. Cilat janë format më të shpeshta të trafikimit të qenieve njerëzore?
3. Me cilat akte ndërkombëtare dhe vendore parashihet lufta e trafikimit me qenie
njerezore?
4. Cilat janë detyrat dhe kompetencat e Zyrës së Kordinatorit për luftimin e trafikimit
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1. Trafikimi me qenie njerëzore në Kosovë
Trafikimi me qenie njerëzore është problem global, shumë serioz dhe gjithnjë në rritje, që
dhunon dinjitetin dhe integritetin trupor. Krimet e lidhura me trafikimin që nganjëherë përfshijnë
akte të tmerrshme siç janë arrestimet, dhunimet dhe tortura, shkelin të drejtat e njeriut dhe
cenojnë sigurinë nacionale dhe atë ndërkombëtare(Maljević, 2010).

Prezenca dhe zhvillimi i kriminalitetit në shoqëri daton që nga kohërat e vjetra e deri në ditët e
sotme duke u transformuar në forma të ndryshme të paraqitjes, varësisht nga shkalla e
emancipimit shoqëror. Gjatë historisë preokupimi, interesimi dhe reagimi i shoqërisë ndaj
veprimeve kriminale ka qene i ndryshëm, ne përputhje me kushtet sociale janë paraqitur mjetet
dhe masat për te luftuar veprimet e dëmshme dhe të rrezikshme për shoqërinë. Reagimi i
shoqërisë është përcjellë me dhënien e mendimeve dhe konstatimeve të ndryshme lidhur me
etiologjinë dhe fenomenologjinë e kriminalitetit.Për shkak të nivelit të ulët kulturor dhe kushteve
ekonomike – shoqërore të pa zhvilluara, lidhur me shkaqet dhe karakterin e krimit në të kaluarën
ka pasur shpjegime irracionale dhe të gabuara.Kësisoj kriminaliteti, sjellja kriminale, shpesh herë
është shpjeguar si veprim i kryer nga ndikimi i forcave të mbinatyrshme, mbinjerëzore dhe
ndikimeve të tjera të pa dukshme dhe irracionale.Mirëpo, shumë herët paraqiten edhe ide dhe
mendime racionale lidhur me shkaqet e paraqitjes së krimit në shoqëri(Podvorica, 2015).

Normat mbi trafikimin e qenieve njerëzore janë po ashtu të dokumentuara në instrumentet
ndërkombëtare siç është Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, si dhe instrumentet
rajonale siç është Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Konventa Amerikane për të
Drejtat e Njeriut dhe Karta Afrikane për të Drejtat e Njeriut. Organizatat kriminale
transnacionale të cilat shpesh udhëheqin rrjete të trafikimit po ashtu mund të paraqesin rrezik për
sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare. Rrjete të tilla cenojnë shtetet tashmë të dobëta duke i
financuar qendrat alternative të pushtetit dhe duke i korruptuar zyrtarët shtetëror në veçanti
zyrtarët doganor, të kufijve dhe ata konsullor.
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Trafikimi me qenie njerëzore mund të shkaktoj sfida të veçanta në zonat e konfliktit dhe shtetet e
dobëta. Në kontekste të tilla, të ardhurat nga trafikimi mund të ndihmojnë në
financimin, dhe përmes kësaj në zgjatjen e jo stabilitetit dhe kryengritjes. Edhe pse është e
vështirë të arrihet me shifra të sakta, është e qartë se trafikimi me njerëz është problem i madh,
edhe nga aspekti i shtrirjes gjeografike si dhe nga numri i njerëzve të prekur.

Trafikimi me njerëz po bëhet gjithnjë e më tepër një fenomen global në rritje. Asnjë vend apo
rajon i botës nuk ka imunitet. Shifrat e trafikimit janë marramendëse:
a) Rreth 800.000 – 900.000 persona në vit (trafikim ndërkufitar).
b) Rreth 2.000.000 persona në total (trafikim ndërkufitar + trafikim të brendshëm).
c) Rreth 700.000 gra e fëmije të trafikuar çdo vit(Maljević, 2010).
d) Rreth 90 % e femra të huaja që punojnë në industrinë e seksit në Evropën Juglindore janë
viktima të dyshuara të trafikimit, dhe 10-15 % e tyre janë të mitura.
Gjithashtu, në të gjitha vendet të cilat janë të përfshira në trafikim si vend origjine,
transiti apo destinacioni, synimi drejt vendeve me ekonomi të zhvilluar.
a) Rreth 18.000 – 20.000 persona të trafikuar për në USA çdo vit.
b) Rreth 120.000 gra e fëmijë janë trafikuar çdo vit për në vendet e BE.

Vështirësia për të pasur të dhëna të sakta në lidhje me trafikimin. Numri i përgjithshëm i
viktimave të trafikuara për në vendet e BE është ende i panjohur dhe vetëm vlerësimet e
përgjithshme janë të vlefshme. Ajo që është e qartë, është fakti se, numri i viktimave është
shumë herë më i lartë se numri i dhënë në statistikat zyrtare për çështjet e hetuara në vendet e
BE(Maljević, 2010).
2.2. Faktorët që ndikojnë në trafikimin e njerëzve

Trafikimi i qenievenjerëzorevjenpërshkaktënjësërëfaktorëve, tëcilat do tiparqesënëvijim, e
këtojanëdisaprejfaktorëveshtytësdhetërheqëstëtrafikimittëpersonave. Si faktorë shtytës janë:
a) Diferencat në zhvillimin ekonomiko-social mes vendeve e rajoneve, shkaku kryesor
global i stimulimit të trafikimit;
b) Aspirata për një jetë më të mirë;
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c) Regjimi i fortë për emigrimi i vendosur nga shtetet më të fuqishme e të përparuara për të
ruajtur standardet;
d) Mungesa e mjeteve financiare të individëve për të siguruar migrim;
e) Situata social – ekonomike e paqëndrueshme dhe tranzicioni i gjatë e i vështirë;
f) Luftërat rajonale apo të brendshme;
g) Persekutimi, dhuna politike, etnike, sociale;
h) Fatkeqësitë ambientale;
i) Mungesa e perspektivës dhe mundësive;
j) Shoqërimi i shkatërrimit të sistemeve politike me shthurje të vlerave morale;
k) Problemet sociale të familjeve në vendeve të origjinës (diskriminimi gjinor, dhuna në
familje, abuzimi etj);
l) Niveli arsimor i ulët, sidomos në zonat rurale;
m) Padijenia dhe mungesa e informimit për rreziqet dhe pasojat e trafikimit;
n) Struktura shtetërore jo të afta, jo të besueshme, të korruptuara;
o) Mungesa e legjislacionit të përshtatshëm dhe strukturave e mjeteve të papërshtatshme;
p) Niveli i ulët i dënueshmërisë(Albana Boksi, 2013).
Ndërsa, faktorët tërheqës te trafikimi janë ato si:
a) Shpresa e punësimit dhe e një jete më të mirë;
b) Të mirat materiale dhe jo materiale që lidhen me vendet e destinacionit;
c) Tregu i qëndrueshëm i punës në vendet e destinacionit;
d) Kërkesa e vazhdueshme për krah të lirë pune(Albana Boksi, 2013).
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2.3. Pasojat për viktimat e trafikuara
Tabela nr.1: Tabela nr.1: Rreziqet dhe pasojat për viktimat e trafikuara, marrur nga Udhëzues për Zbatimin e
Procedurave Standarde të Veprimit për Identifikimin dhe Referimin e Viktimave të Trafikimit dhe Viktimave të
Mundshme të Trafikimit, të mbështetur nga USAID DHE IOM, Prishtinë 2011

Rreziqet

Pasojat e mundshmeshëndetësore

Kërcënimet
Frikësimet
Abuzimet

Problemetmendoreqëpërfshijnë:
a) Mendimepërtëvrarëvetëndhetentativapër ta
bërëkëtë,
b) Depresioni,
c) Çrregullimetëankthit,
d) Armiqësi,
e) Përfytyrimedheripërjetimemendoretëeksperiencave,
Abuzimeseksuale
a) Infeksioneseksualishttëtransmetueshme, (përfshirë
HIV/AIDS).
b) Sëmundjeinflamatoretëpelvisit,
c) Infertilitet,
d) Fistula vaginale,
e) Shtatëzani e padëshiruar,
f) Abortetëpasigurta,
g) Çrregullimetëshëndetitriprodhues.
Abuzimi me substancat
a) Mbidoza,
(droga, alkooli, duhanietj)
b) Varësia ndaj substancave.
Kufizimetsociale,
a) Çrregullime psikologjike
manipulimet&abuzimiemocional
b) Pamundësia për të marrë shërbime.
Shfrytëzimiekonomik
Futjenëborxh, pazaremashtruese

a) Ushqim apo lëngje të pamjaftueshme,
b) Ndërmarrja e rreziqeve shëndetësore për të larë
borxhet,
c) Fonde të pamjaftueshme për të paguar përkujdesin
shëndetësor.

Pasigurialigjore
Aktivitetetëpaligjshmetëdetyrua
ra, konfiskimidokumenteve

a) Kufizim ose hezitim për t’iu qasur shërbimeve që
sjell si pasojë përkeqësimit tëshëndetit
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2.4

Dallimi në mes trafikimit me qenie njerëzore dhe kalimit kontraband të migruesve

Praktika tregon së fenomeni i TQNJ është i ndërlidhur më shumë lloje tjera të kriminalitetit si:
krimi i organizuar, kontrabandimi i migrantëve, trafiqet e drogës dhe të armëve, prostitucioni etj.
Studimi i këtij fenomeni është më rëndësi për kohën në të cilën jetojmë, jo vetëm për shkak të
numrit të viktimave që shkakton sot në botë, por edhe faktin se TQNJ ndikon në zhvillimin
ekonomik të vendeve ku ky fenomen është i përhapur, por edhe, sepse nga parandalimi dhe
luftimi i TQNJ varet respektimi i të drejtave të njeriut, niveli i demokracisë në vend dhe
përmbushja e detyrimeve që burojnë në kuadër të integrimit euro-atlantik të shumë vendeve që
aspirojnë ti bashkohen vendeve të demokratizuara(Kelmendi, 2016). Është e rëndësishme të
bëhet dallimi midis trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve, për dy
arsye, e ato janë: ndryshimi i elementeve përbërës të veprave përkatëse dhe ndryshimi reagimi i
kërkuar nga autoritetet, në varësi të veprës. Përkufizimet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe
kalimit kontrabandë të migruesve gjenden, përkatësisht, në Protokollin e Organizatës së
Kombeve të Bashkuara për Parandalimin, Ndalimin dhe Ndëshkimin e Trafikimit të Qenieve
Njerëzore, sidomos të femrave dhe fëmijëve (Protokolli për Trafikimin) dhe në Protokollin e
Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër Kontrabandës së Migruesve me Tokë, Det dhe
Ajër (Protokolli për Kontrabandën)(Albana Boksi, 2013).

Sipas, Protokollit për trafikim, përkatësisht në nenin 3, pika a, parashihet se, trafikim i qenieve
njerëzore është rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e personave, përmes
kërcënimit ose përdorimit të dhunës ose formave të tjera të bindjes me forcë, të rrëmbimit të
personave, të mashtrimit, të futjes në kurth, të shpërdorimit të pushtetit apo të një pozite të
pafavorizuar ose të dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e një
personi që ka nën kontroll një person tjetër me qëllim shfrytëzimin. Shfrytëzimi përfshin, si
minimum, shfrytëzimin e prostituimit të të tjerëve ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual, punë
ose shërbime të detyruara, skllavëri ose praktika të ngjashme me skllavërinë, argatëri ose heqje të
organeve”.Ndërsa, sipas Protokollit për kontrabandën, përkatësisht në nenin 3, pika a është
përcaktuar në mënyrë decidive se, kalimi kontrabandë i migruesve” është prokurimi, në mënyrë
që të fitohet, drejtpërdrejt ose jo, një përfitim financiar ose material, i hyrjes së paligjshme të një
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personi në një Shtet Palë në të cilin personi në fjalë nuk është as shtetas dhe as me leje banimi të
përhershme” (Maljević, 2010).

Ky nen përcakton se kalimi kontrabandë i migruesve përbëhet nga elementet e mëposhtëm:
prokurimi i hyrjes së paligjshme të një personi tjetër, në një shtet tjetër, me qëllimin për të arritur
përfitime financiare ose materiale. Kontrabandimi është vepër penale kundër rendit publik e
kufijve, ndërsa trafikimi është vepër penale kundër personit e dinjitetit. Kontrabandimi
nënkupton kalimin e kufirit, trafikimi mund të kryhet dhe pa kaluar kufirin. Kontrabandimi nuk
cenon vullnetin e të dëmtuarit, në trafikim ky vullnet është i cenuar. Trafikimi nënkupton
viktimë, kontrabandimi jo. Në trafikim krijohen marrëdhënie shfrytëzimi ose synohen ato të cilat
dallohen nga vazhdimësia; në kontrabandim nuk krijohen të tilla marrëdhënie dhe marrëdhëniet
emigrant-kontrabandist ndërpriten në momentin që është realizuar kalimi i kufirit. Popullsia e
Kosovës, gjatë periudhës 1989–1999 kanë përjetuar fluksin më të madh të emigrimit në historinë
e saj ku, pothuajse, çdo familje në Kosovë kishte nga një anëtar apo më shumë në botën e
jashtme, për shkak të gjendjes së vështirë politike dhe ekonomike në vend(Podvorica, 2015).Në
kontrabandim është emigranti që kërkon shërbimin e kontrabandistit ndërsa në trafikim është
trafikanti që nëpërmjet detyrimit apo shtrembërimit të vullnetit realizon migrimin. Viktima nuk
mund të zgjedhë. Qëllimi i lëvizjes në kontrabandë është kalimi i kufirit – në trafikim është
vendosja e viktimës në një ambient të huaj me pamundësi mbrojtje. Në trafikim kemi shkelje të
rëndë të të drejtave të njeriut. Kontrabanda kërkon që kalimi i kufirit të jetë doemos i paligjshëm
në trafikim jo domosdoshmëri, në trafikim, viktima nuk është e ndërgjegjshme për atë që e
pret(Maljević, 2010).

Mirëpo, duhet vërejtur se, në praktikë, nuk është gjithmonë e lehtë të konstatohet dhe të ruhet
dallimi midis trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve. Për shembull,
shumë persona të trafikuar, si meshkuj ashtu edhe femra, e nisin rrugëtimin e tyre si migrues të
kaluar kontrabandë – pasi lidhin kontratë me një person apo me një grup personash për t’i
ndihmuar në lëvizjen e tyre në këmbim të përfitimit financiar.

Në një situatë klasike kontrabande migruesish, marrëdhënia midis migruesit dhe kontrabandistit
është marrëdhënie vullnetare afatshkurtër, e cila përfundon me mbërritjen e migruesit në vendin
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e mbërritjes. Mirëpo, disa migrues të kaluar kontrabandë janë të shtrënguar ta vijojnë këtë
marrëdhënie, në mënyrë që të mund të shlyejnë kostot e mëdha të transportit. Është pikërisht në
këtë fazë të fundit që dalin në pah qëllimet e fundme të trafikimit të qenieve njerëzore (puna e
skllavëruar përmes borxhit, zhvatja, përdorimi i forcës, puna e detyruar, futja me forcë në
veprimtari kriminale, pjesëmarrja me forcë në prostitucion).
Tabela nr.2: Dallimi në mes trafikimit të qenieve njerëzore dhe kalimit kontrabandë të migruesve –
marrur nga raporti i publikur nga UNODC, “Trafikimi i qenieve njerëzore dhe kalimi kontrabandë i
migruesve - udhëzues për bashkëpunim ndërkombëtar, Prishinë, 2010.

Mosha e
viktimës
Elementi
mendor
Elementi
material

Pëlqimi i
personit të
trafikuar ose
të kaluar
contraband
Elementi
ndërkombëtar
Përfshirja e
një grupi
criminal të
organizuar

Trafikimi i qenieve
njerëzore (të rritur)

Trafikimi i qenieve
njerëzore (të mitur)

Kalimi kontrabandë i
migruesve

Mbi 18 vjeç

Nën 18 vjeç

Nuk ka

Me paramendim

Me paramendim

Me paramendim

Veprimi
Mjetet
Qëllimi
shfrytëzimi

veprimi
qëllimi
shfrytëzimi

.
Qëllimi: Për përftim
financiar ose përfitime të
tjera materiale.

Nuk ka, pasi që, janë
përcaktuar mjetet.

Nuk ka dhe
njëkohësisht nuk ka
nevoja të përcaktohen
mjetet.

Personi i kaluar kontrabandë jep
pëlqimin e vet për këtë gjë.

Nuk kërkohet

Nuk kërkohet

Nuk kërkohet

Nuk kërkohet

Nuk kërkohet

Nuk kërkohet

2.5. Trafikimi dhe krimi i organizuar
Si formë posaqërisht e rrezikshme e manifestimit të krimit trajtohet kriminaliteti i organizuar.Ai
cilësohet me disa veçori, si lidhshmëria e hershme me shumë persona, në kryerjen e aktiviteteve
aktiminale, ekzistimi i një strukture organizative me hierariki dhe pushtet të fuqishëm të
udhëheqësit, dominimi i rregullit, rendit, disiplinës, përgjegjësisë së anëtarëve, solidariteti i
imponuarë, ruajtja e fshehtësisë së veprimit, dhe mos zbulimi i organizatës, mos tradhëtia ndaj
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udhëheqësit etj.Çdo mosrespektim i këtyre kërkesave, ndëshkohet me dënime brutale, zakonisht
me likuidim fizik të personit apo anëtarit të organizatës apo grupit që i shkel këto detyra.
Ndërmarrja e veprimeve kriminale nga ana e këtyre organizatave, përkatesishtë anëtarëve të tyre,
bëhen me plan dhe në bazë të ndarjes së detyrave të anëtarëve të grupit apo organizatës (Ismet
Kryeziu, 2011).

Veprimet dhe aktivitetet ilegale, zakonisht ndërmirren me anë të kërcënimeve, shantazheve,
dhunës psiqike dhe fizike, dhënjes së mitos, korrupcionit, shfrytëzimit të lidhjeve me policinë,
gjykatat dhe administratën. Aktiviteti i këtyre grupeve dhe organizatave kriminale karakterizohet
me një veprimtari dhe shtrirje ndërkombëtare dhe ndër regjionale.Kosova është vend tranzit dhe
destinacion për trafikim të qenieve njerezore. Rrjeti kryesor i prostitcionit ilegal që zhvillohet në
Kosovë, fillon në Bullgari.Duket sikur ekzistojnë tri nivele grupesh kriminale që veprojnë në
Kosovë, që shpesh ndërlidhen me njëra tjetren(Ismet Kryeziu, 2011).
Grupet e nivelit të ulët kujdesen për trasportin e viktimave me makina ose furgona, ose thjeshtë
sigurojne të hollat e nevojshme që viktimat të kalojnë kufirin me autobus. Më pas këto viktima
strehohen në të njëjtat ambiente ku do të shfrytëzohen. Grupet e niveleve më të larta organizojnë
udhëtimet përfshirë këtu sigurimin e dokumentave, dhe vizave të falsifikuara, por nuk përfshihen
vetë në shfrytëzimin e viktimave megjithëse ato organizojnë dhe ritrafikim. Grupe të tilla
veprojnë sipas mënyrës më të strukturuar dhe shfaqin një hierarki duke filluar që nga përdorimi i
personave të cilët sigurojnë mbulesën ndaj kryetarit të rrethit kriminal duke vazhuar me
personelin e sigurisë dhe kundërzbulimit të ngarkuar me detyrën e përqarjes së aktiviteteve të
policisë e më pas me zyrtarë të korruptuar që informojnë grupet kriminale për aksionet e
policies(Maljević, 2010).

Karakteristikë e krimit në Kosovë është se në rolin e rekrutuesit në Kosovë janë 50 % femrat e
shfrytëzuara, ish viktima të industrisë së seksit. Vendet e origjinës së personave të trafikuar në
Kosovë zakonisht janë: Moldavia, Ukraina, Bullgaria, Shqipëria, Kosova, Rumania, Serbia,
Kroacia, Mali i Zi, Rusia etj.Trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi seksual i individëve
është kryesishtë një “krim i nëndheshëm”, gjë që shpjegon vështirësi për përcaktimin në mënyrë
të saktë të përmasave të problematikës që lidhet me elemente të ndryshme të kësaj forme të
krimit të organizuar. Shumë nga përpjekjet për zbatimin e ligjit fokusohen vetëm në elementet e
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dukshme të trafikimit të qenieve njerëzore, duke anashkaluar një pjesë të madhe strukturat
spontane dhe organizative që fshihen pas tyre. Kudo në Evropë, shpesh nuk dihet se shumë nga
raportimet për shkelje penale, si psh: Në rastin e përdhunimeve, izolimeve apo burgjeve të
paligjshme, dëmtimeve të rënda trupore, apo rasteve të grabitjeve apo vjedhjeve, fshehin në vete
elemente të trafikimit të organizuar të qenieve njerëzore. Situata komplikohet më tej në lidhje me
identifikimin e rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore nisur nga fati se shumë shpesh gratë e
trafikuara heshtin në lidhje me trafikantët e përfshirë në krim, pasi përpiqen të mbrojnë familjet
në vendet e tyre të cilat gjendet nën kërcënimin e grupeve të krimit të organizuar(Maljević,
2010).
Trafikimi i qenieve njerëzore shpesh ka të bëjë me organizatat kriminale që përdorin kërcënim
apo ushtrojnë dhunë, përdorin forcën, mashtrimin, gënjeshtrën, apo mjete të tjera. Trafikimi
përfshin disa veprime të dallueshme, por të ndërlidhura, si rekrutim, transportim, vendosje apo
akomodim, dhe shfrytëzimin, që nuk është diçka që ndodhë vetëm një herë, por që kryhet gjatë
një periudhe të caktuar kohore. Grupet e krimit të organizuar shfrytëzojnë në një anë mundësitë
që ofron tregu, për shërbime seksuale dhe punë të lira, kërkesa, dhe në anën tjetër situata të grave
dhe femijëve në shumë vende (oferta). Shumica e personave të trafikuar veprojnë në përputhje
me
të ashtuquajturin Push dhe Pull Factor, - faktorët e shtytjes dhe tërheqjes, që kombinohen me
fenomenin e emigracionit ilegal. Arsyet që i shtynë personat të largohen nga një zone për të
shkuar dikund tjetër njihen si faktor të shtytjes si psh: Papunësia e lartë, tregu i punës i mbyllur
ndaj grave dhe diskriminimi në bazë të seksit, varfëria, mungesa e mundësive për të përmirësuar
cilësinë e jetës, ikjen nga dhuna etj. Arsyet që i tërheqin personat drejtë një zone të veçantë
njihen
si faktorë tërheqjes si psh: Kërkesa për punëtore në industrinë e seksit, kërkesa nga
konsumatorët, të pasuritë për seks komercial, mundësitë më të mira për punësim, paga më të larta
etj. Profili i viktimave është i qartë, viktimat janë pjesën më të madhe, gra, e vajza që janë të
huaja në vendin ku shfrytëzohen. Trafikimi i fëmijëve nuk mund të jetë kurrsesi një produkt i
neglizhushëm i trafikimit të qenieve njerëzore. Ai gjeneron përfitime të mëdha dhe si pasojë
është në duart e kriminelëve të organizuar dhe po zgjerohet në mënyrë dramatike.

Krimi i përcaktuar si trafikim fëmijësh nënkupton shfrytëzimin komercial seksual të fëmijëve
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duke përfshirë edhe pornografinë me femijë. Por, nënkupton edhe forma të tjera të shfrytëzimit të
fëmijëve duke i detyruar ata të vjedhin të lypin, si dhe iu referohen edhe fëmijëve që punojnë në
kushtet e punës së detyruar. Fëmijët zënë një numër të konsiderueshëm të viktimave.Në disa
vende të Evropës Juglindore, 50% e viktimave të trafikuar të raportuara janë nën moshën 18
vjeqare d.m.th janë fëmijë. Ky numër pritet të rritet akoma më tej, pasi që trafikantët dhe
bashkëpunëtorët e tyre po fokusohen gjithmon të viktimat gjithnjë e më të vogla nën moshë,
pjesërisht nga frika e infeksionit me HIV – AIDS.Shumica e rekrutimeve bëhen nga personat e të
njëjtit nacionalitet me viktimën e pastaj viktima trafikohet në tregjet e huaja. Trafikimi i
viktimave përtej kufirit si dhe trafikimi i brendshëm i viktimave lokale, në shërbimet e një tregu
lokal e rajonal, me kërkesë gjithnjë në rritje për shërbime të seksit, vazhdon të jetë një problem
serioz. Pasi që, janë trafikuar mbrenda vendit, viktimat fitojnë një farë përvoje e më pas ato
mund
të trafikohen përtej kufirit(Jakup Sabedini, 2013).
2.6. Prostitucioni dhe trafikimi

Trafikimi me qenie njerëzore është dukuri relativisht e re në Kosovë.Megjithatë viteve të fundit
ka marrë përmasa tejet shqetësuese nëse bazohemi në statistikat e publikuara nga agjenci të
ndryshme qeveritare dhe joqeveritare. Trafikimi me qenie njerëzore, kryesisht me qëllim të
prostitucionit, ka shënuar rritje të dukshme gjatë viteve të fundit ndërkohë që përpjekjet për ta
luftuar këtë dukuri, jo vetëm pasojat e saj, por edhe shkaqet që i paraprijnë dhe e mundësojnë atë,
nuk kanë qenë në harmoni me intesitetin dhe dinamikën e zhvillimit të saj(Jakup Sabedini,
2013).
Prostitucioni, tash për tash, ka karakter kryesisht “importues”.Ato që merren me prostitucion
vijnë nga vendet e ndryshme, ndërsa ata që shtyjnë, mashtrojnë ato vajza të merren me
prostitucion, janë kryesisht vendore. Kosova është vend transit për femrat e trafikuara mirëpo
edhe destinacion për femrat e trafikuara.Prostitucioni te ne nuk ndodh publikisht, por, në të
shumtën e rasteve është i kamufluar në lokale të ndryshme, si kafene, lokale e klube nate,
lokaleve per masazhe trupore, etj(Ismet Kryeziu, 2011).

Trafikimi i femrave e prostitucioni janë, pa dyshim, fyerje dhe shkelje më e rëndë e dinjitetit
njerëzor dhe e të drejtave njerëzore.Luftimi i kësaj dukurie është me interes dhe në interes të të
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gjithëve.Në Kosovë qytetet si Prishtina, Prizreni, Gjilani, Ferizaji dhe Mitrovica janë qytete
shumë “aktive” në organizimin e prostitucionit.Pjesa më e madhe e viktimave vjen nga vendet e
varfëra të ish bllokut socialist. Shumë prej tyre që janë kontrabanduar në Kosovë nuk kanë pasur
as idenë më të përafërt se do të detyrohen ta ushtrojnë prostitucionin. Ato janë nisur pas
premtimeve se do të gjejnë punë në Kosovë, sigurisht të mashtruara nga prania e madhe
ndërkombëtare. Femrat që arrijnë në Kosovë më së shumti "rekrutohen" nga Moldavia, Ukraina,
Rumania e Bullgaria.Disa sysh prapa vetes lënë edhe familjet dhe fëmijët e tyre.Organizata
Ndërkombëtare për Migrim (ONM) është e shqetësuar për rritjen e ardhjes së numrit të
prostitutave të huaja në Kosovë.Zyrtar të Organizatës se Migracionit kanë shprehur gjithashtu
frikën se ky trafikim mund të shëndërrohet edhe në bartjen e vajzave nga Kosova për në vende të
tjera. Një studim i ONM-së ka konstatuar se, trafikimi i njerëzve, dhe në veçanti i femrave,
bazohet kryesisht në gënjeshtra dhe mashtrime për gjoja sigurimin e një jete më të mirë jashtë
vendit të lindjes. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, Shqipëria renditet e treta për nga numri i
femrave shqiptare që ushtrojnë prostitucion në Kosovë, por me një përqindje të vogël, krahasuar
me dy vendet e para që i mbajnë Moldavia e Bullgaria, ku Shqipëria zë 5-10 % të numrit të grave
e vajzave që ushtrojnë aktivitet prostitucioni në këtë vend(Ismet Kryeziu, 2011).

Ndërsa, sipas hulumtimeve të KMDLNJ-së për këtë kategori të dhunës ndaj viktimave del se
viktimat janë kryesisht të moshës madhore, por ka mjaftë edhe të moshës jo madhore. Mosha e
tyre sillet prej 14 deri 50 vjet.Gjykatat e vendit thonë se gjendja është alarmante dhe nuk po
punohet sa duhet nga ana e policisë për hulumtimin e këtyre rasteve. Shitja e femrave, angazhimi
i tyre në klube të natës dhe dhuna ndaj tyre janë bërë dukuri e përditshme,fatkeqësisht edhe në
Kosovë. Janë ngritur shumë padi penale dhe janë mbajtur gjykime kundër njerëzve të
pandërgjegjshëm që merren me këtë lloj krimi të shëmtuar, por kjo nuk mjafton - thonë
gjykatësit. Kosova është një vend i vogël ku me një punë serioze mund të zbulohet zinxhiri i këtij
rrjeti më të shëmtuar të shekullit 21. Kurse, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, në
bashkëpunim me Policinë e Kosovës, në orë të vona të natës, herë pas here ka ndërmarrë aksione
për kontrollimin e lokaleve të dyshimta me ç’rast ka hasur në shumë femra të trafikuara nga
Moldavia, Ukraina, Bullgaria, por edhe nga Kosova dhe Shqipëria të cilat janë prezentuar se janë
kamariere, këngëtare apo valltare ndërsa në fakt kanë shërbyer si mish i bardhë. Në bashkëpunim
edhe me inspekcionin e tregut

dhe

atë

sanitar disa prej

këtyre lokaleve janë
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mbyllur. Përfundimisht, në bazë të hulumtimeve dhe duke e përcjellë dinamikën e zhvillimit të
këtij fenomeni siç janë trafikimi dhe prostitucioni, mendojmë se masa më efikase për
parandalimin e përshkallëzimit të këtij fenomeni është legalizimi i shtëpive publike. Në këtë
mënyrë shteti do të kishte më shumë kontroll dhe në anën tjetër do të zvogëlohej interesimi për
një veprim ilegal nëse kjo veprimtari do të mund të legalizohej. Kjo praktikë pra, legalizimi i
shtëpive publike praktikohet edhe në shtetet me demokraci të zhvilluar ku të drejtat e njeriut
respektohen në masë të madhe.Në të kundërtën, Kosova nuk ka kapacitete që në mënyrë efikase
të merret me luftimin e kësaj dukurie(Velkoska, 2005).
2.7. Legjislacioni kundër trafikimit me qenie njerëzore
Shpërbërja e Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë (RSFJ) është përcjell me luftëra
ndërmjet njësive përbërës të saj dhe pas intervenimit ushtarak ndërkombëtar u vendos paqja në
rajon.Me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, në mbledhjen e tij të 4001, të
miratuar në qershor të vitit 1999, Kosova u vendos nën administrimin civil ndërkombëtar, që u
shoqëruar me vendosjen e strukturave mbrojtëse ushtarake të KFOR-it dhe struktura civile e
UNMIK–ut(Podvorica, 2015). Legjislacioni i Kosovës në fushën e trafikimit të qenieve
njerëzore, është bazuar në legjislacionin ndërkombëtar për shkak të synimeve të këtyre dy
vendeve për tu anëtarësuar në BE dhe mekanizmat tjerë Euro Atlantik(Kelmendi, 2016).
Vetë emërtimi “trafikimi me njerëz” mjaft qartë e tregon se me këtë vepër penale bëhet tregti me
njerëz, bëhet shitblerja e njerëzve dhe se qëllimi kryesor është realizimi i dobisë pasurore.
Poashtu, edhe me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, trafikimi me njerëz parashihet si vepër
penale dhe atë me nenin 165 dhe e përcaktuar në mënyrë shprehimore parashihet se:
1. Kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me gjobë dhe me burgim prej
pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një perimetër prej treqind e
pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët ose kur vepra
kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim
prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.
3. Kushdo që organizon një grup personash për të kryer vepër nga paragrafi 1. i këtij neni
dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej shtatë (7) deri në
njëzet (20) vjet.
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4. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorimin e pozitës
apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me:
4.1. gjobë dhe burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet për vepër penale nga
paragrafi 1. ose 2. i këtij neni;
4.2. gjobë dhe burgim së paku dhjetë (10) vjet për vepër penale nga paragrafi 3. i këtij
neni. 5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1.-4. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më
shumë personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të
përjetshëm.
6. Për qëllime të këtij neni këtij kodi:
6.1. shprehja “trafikim me njerëz” nënkupton rekrutim, transportim, transferim, strehim
ose pranim i personave me anë të kanosjes ose të përdorimit të forcës apo me forma të tjera të
shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, lajthimit, keqpërdorimit të pushtetit apo të keqpërdorimit të
një pozite të ndjeshme ose me anë të dhënies ose marrjes së pagesave apo përfitimeve për të
arritur pëlqimin e personit që ka kontroll mbi personin tjetër, me qëllim të shfrytëzimit.
6.2. shprehja” shfrytëzim” ashtu siç është përdorur në nën-paragrafin 6.1. të këtij
paragrafi, përfshin, por nuk kufizohet në, shfrytëzimin e prostitucionit të tjerëve, pornografisë
ose formave tjera të shfrytëzimit seksual, lëmoshës, shërbimeve ose punës së detyruar,
skllavërisë ose veprimeve të ngjashme me skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve apo
qelizave.
6.3. pëlqimi i viktimës së trafikimit me njerëz për qëllime shfrytëzimi nuk merret
parasysh kur cilado prej mjeteve të përcaktuara më lart në nënparagrafin 6.1 të këtij neni është
përdorur kundër viktimës së tillë.
6.4. rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pranimi i fëmijës me qëllim të
shfrytëzimit konsiderohet “trafikim me njerëz”, madje edhe nëse kjo nuk përfshin asnjërën nga
mjetet e përcaktuara më lartë në paragrafin 6.1 të këtij neni. 1 (Dr.sc.Ismet Salihu, 2012).

Sipas kësaj dispozite, llojet e veprimit me të cilat kryhet kjo vepër penale janë përcaktuar në
mënyrë alternative dhe si të tilla janë të shumta dhe komplekse. Rrjedhimisht si formë e veprimit
të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohet: rekrutimi, transferimi, strehimi ose pranimi i
personave të trafikuar (viktimave) me qëllim të shfrytëzimit, përkatësisht me qëllim të
eksploatimit të tyre në mënyra të ndryshme siç janë: shfrytëzimi seksual ose forma të tjera të
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shfrytëzimit seksual, shërbimeve ose punës së detyruar, skllavërisë ose veprimeve të ngjashme
me skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve (transplantimin e organeve në mënyrë të
kundërligjshme).

Ndërlikueshmëria e natyrës së figurës së kësaj vepre penale inkludon në vete edhe mënyrat e
ndryshme me të cilat kryhet kjo vepër penale dhe atë: me anë të kërcënimit ose të përdorimit të
forcës apo me forma të tjera të detyrimit, rrëmbimit, falsifikimit, mashtrimit, apo keqpërdorimit
të pushtetit apo të pozitës ose të një pozite të ndjeshme ose me anë të dhënies apo marrjes së
pagesave apo përfitimeve për të arritur pëlqimin e personit, që ka kontroll mbi personin tjetër me
qëllim të shfrytëzimit. Si formë e rëndë e veprës penale të trafikimit me njerëz konsiderohet rasti
nëse vepra penale në një perimetër prej 350 metra nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili përdoret
për fëmijë, ose kur vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet.Ndërsa, si formë e
posaçme e kësaj vepre penale e cila konsiderohet se është kryer me faktin që ndokush e ka
organizuar një grup, përkatësisht kur e ka themeluar një grup personash, me qëllim të kryerjes së
veprës penale të trafikimit me njerëz(Dr.sc.Ismet Salihu, 2012).

Poashtu, edhe si formë e rëndë e trafikimit me njerëz nëse kjo vepër e paraparë në tri paragrafët e
mësipërme kryhet nga personi zyrtar duke e keqpërdorë pozitën zyrtare.Gjithashtu, si formë e
rëndë konsiderohet edhe nëse vepra e trafikimit me njerëz ka shkaktuar vdekjen e një apo të ma
shumë personave. Rasti i tillë i formës shumë të rëndë të trafikimit të njerëzve me ç’rast u
shkaktua edhe vdekja e personave ishte trafikimi i shtetasve të Shqipërisë për në Itali nëpërmjet
detit Adriatik me gomone (anije gome) me 9 janar të vitit 2004, ku u mbytën 28
persona((https://www.gazeta-shqip.com/2020/01/09/tragjedia-e-9-janarit-2004-me-28-viktimafamiljaret-kerkojne-hetime-nga-spak/), 2004).Gjithashtu rast shumë i rëndë i kësaj vepre penale
ishte trafikimi i kosovarëve, ku në tetor të vitit 2009, në kufirin Serbi - Hungari, në lumin Tisa u
mbytën17
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fëmijë((http://www.arberiaonline.com/viewtopic.php?t=832), 2009). Krahas këtyre formave të
rënda të kësaj vepre penale, madje edhe me pasoja të vdekjes, edhe kontrabandimin me migrantë,
është dashur të parashihet si formë e rëndë edhe rasti kur trafikimi i njerëzve kryhet në aso
mënyre, e cila e rrezikon jetën apo sigurinë e personave të cilët trafikohen. Këtë e themi ngase në
raste jo të rralla, trafikimi bëhet me aso mjetesh apo në aso rrethanash (kohën e dimrit, natën,
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nëpër male të pakalueshme, me kamion-frigorifer, gomone (anije gome) etj, me të cilat
rrezikohet seriozisht jeta dhe në përgjithësi siguria e viktimave të kësaj vepre penale. Të gjitha
këto forma të veprës penale të trafikimit me njerëz, mund t’i kryejë çdo person.Kjo vepër penale
konsiderohet se është kryer edhe në rastet kur subjekti pasiv (personi i trafikuar) e ka dhënë
pëlqimin që të trafikohet Lidhur me fajësinë, të gjitha format e kësaj vepre penale mund të
kryhen vetëm me dashje.
2.8. Elementet e vepres penale të trafikimit me njerëz
Protokolli për Trafikiminkërkon që krimi “trafikimi” të përkufizohet me gërshetimin e tre
elementeve përbërëse dhe jo me evidentimin, veçmas të këtyre komponentëve, edhe pse në disa
raste këta elemente përbëjnë vepra penale më vete. Për shembull, vepra e rrëmbimit tëpersonit
ose përdorimi i dhunës pa pëlqim (sulmi ndaj personit) ka të ngjarë që të përbëjnë vepra penale
më vete sipas legjislacionit penal në vend. Vepra e cila duhet të përfshijë njërën nga elementet e
mëposhtë shënuar që të konsiderohet si vepër penale e trafikimit me njerëz, e këto elemente janë
si, rekrutimin, transportimin, transferimin, strehimin, apo pranimi i personave me anë të kanosjes
dhe përdorimit të forcës apo formave tjera të shtrëngimit, rrëmbimin, mashtrimin dhe
lajthimin(Protokollit mbi Parandalimin, Pengimin dhe Ndëshkimin e Trafikimit të Personave,
Veçanërisht të Grave dhe Fëmijëve. OKB . 2000, 2000).

Elementi i parë përfshin rekrutim, transportim, transferim, strehim apo pritje të personave.
Elementi i dytë është i domosdoshëm për çdo rast, dhe përfshin realizimin e elementit të parë nga
subjekti i veprës penale me anë kërcënimi ose përdori të forcës ose formave të tjera të detyrimit,
të marrjes me forcë, të mashtrimit, të gënjeshtrës, të abuzimit me pushtetin ose të shfrytëzimit të
një pozicioni delikat,të marrjes ose dhënies së pagesave ose përfitimeve të
ndryshme, dhënies së pagesave apo përfitimeve të ndryshme për të arritur pranimin e një personi
që ka kontroll mbi një person tjetër (Konventa e Këshillit të Evropës kundër Trafikimi me qenie
njerëzore, 2008).

Krimi i trafikimit të qenieve njerëzore përbëhet nga komponentë gjeografik, strukturor dhe
komercial. Në rastin e trafikimit ndërkufitar, elementet gjeografike dhe strukturore mund të jenë
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si: vendi i origjinës (rekrutimi dhe eksportimi), vendi transit (transportimi) dhe vendi i mbërritjes
(importimi dhe pritja). Brenda këtyre tri fushave, karakteristikat komerciale që i përkasin këtij
lloji krimi nënkuptojnë që trafikantët janë të detyruar të përfshihen në një apo më shumë prej
veprimtarive të lartëcekura janë: reklama marrja me qira e mjedisevetransporti dhe komunikimi
veprimet financiare(Konventa e Këshillit të Evropës kundër Trafikimi me qenie njerëzore, 2008).

2.9. Trafikimi i qenieve njerëzore në Kosovën e pasluftës

2.9.1 Viktimat e trafikimit të identifikuara në Kosovë 2015-2017 sipas origjinës

Duke u bazuar në të dhënat e tabelës së mëposhtme nr. 4, vërehet qartë se, viktimat e trafikimit
në Kosovën e pas luftës kanë qenë kryesisht ato me origjinë të huaj, si: Moldave, Romune,
Ukrainase, Bullgare, ndërsa viteve të fundit numri i viktimave me origjinë të huaj është
zvogëluar, dhe viktima të trafikimit kryesisht janë ato me origjinë kosovare dhe shqiptare
(SH.P.K-së, 2017).
2.10 Të drejtat dhe trajtimi i viktimave në Republikën e Kosovës

Megjithëkëtë përkushtim të garantuar të shtetit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi,
prapëseprapë nuk mund të thuhet se ka dhënë të njejtin nivel të mbrojtjes si ato që iu garantohen
të akuzuarve. Ky konkludim vjen nga fakti se përderisa në Kushtetutë garantohen të drejtat e të
akuzuarve në mënyrë specifike me nen të veçantë të Kushtetutës, kjo mundësi nuk iu është dhënë
edhe viktimave, duke i lënë këtë kategori vetëm në kuandër të mbrojtjes së përgjithshme të të
drejtave të njeriut. Megjithatë, si shpëtim i kësaj kategorie mund të merren dy nene – neni 22, i
cili u jep efektin e zbatueshmërisë së drejtëpërdrejtë një numri të instrumenteve ndërkombëtare i
cili në mënyrë decidive sqaron se liritë dhe të drejtat e njeriut sipas kësaj Kushtetute
interpretohen në pajtim me vendimet e GJEDNJ(Ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje,
2010).Sa u përket obligimeve kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi,
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, siç edhe është cilësuar nga ekspertë të shumtë, paraqet një
dokument mjaft të avancuar në këtë fushë, duke njohur instrumente të ndryshme ndërkombëtare
në fushën e të drejtave të njeriut dhe duke paraparë nene të veçanta për të drejtat e njeriut. Në
vetë preambulën e Kushtetutës shprehet përkushtimi i shtetit për mbrojtjen e të drejtave të
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njeriut: “...Të përkushtuar për krijimin e një shteti të qytetarëve të barabartë, i cili do të
garantojë të drejtat e secilit qytetar, lirinë qytetare dhe barazinë e të gjithë qytetarëve para
ligjit”(Kushtetuta e Republikes së Kosovës, 2008).

Kur jemi pikërishtë tek viktimat dhe trajtimi i tyre nga sistemi i drejtësisë, mendoj se këto
viktima në një formë më së shumti i nënshtrohen viktimizimit sekondar. Këtë e arsyetoj me
faktin se në të shumtën e rasteve këtyre viktimave u duhet të kalojnë nëpër tri procedura të
ndryshme për të realizuar të drejtat e tyre:
•

Procesi sipas procedurës penale në rastet kur ndaj viktimës është kryer ndonjë nga
veprat penale të parapara me Kodin Penal;

•

Procesi për caktimin e urdhrit mbrojtës, i cili zhvillohet në procedurë civile sipas
rregullave të procedurës kontestimore; dhe

•

Procesi civil për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, në të gjitha rastet kur kjo
kërkesë nuk është realizuarë në procedurë penale, gjë që paraqet një praktikë shumë të
shpeshtë në gjykata.

Derisa kalojnë nëpër këto tri procedura, duhet të kemi të qartë se në secilën prej tyre viktimës i
duhet të ballafaqohet në mënyrë të përsëritur me përjetimet e saj përmes marrjes së deklaratës,
apo edhe përmes ballafaqimit me të pandehurin apo mbrojtësin e tij apo saj. Kjo paraqet një
traumë të vazhdueshme për këtë kategori të viktimave, të cilat shpesh edhe pikërishtë për shkak
të kësaj llojllojshmërie të procedurave dhe ripërjetimit të traumave, humbin durimin dhe besimin
në sistemin e drejtësisë. Andaj, duhet bërë përpjekje që në të ardhmen edhe në kuandër të
reformave ligjore, por edhe gjatë ngritjes së nivelit të ofrimit të shërbimeve të mendohet edhe
nga ky aspekt i riviktimizimit të kësaj kategorie(Kusari, 2013).

Kosovës i mbetet shumë për të bërë për mbrojtjen e të drejtave në praktikë. Mungesa e një
mbështetje finaciare për viktimat ka bërë që të njejtat, si të vetmen zgjidhje të gjejnë kthimin tek
abuzuesit e tyre e kësaj radhe edhe me një formë të “pëlqimit të heshtur” nga shteti. Kjo për
faktin se shteti nuk ka gjetur mënyrë pë t’i pavarësuar ato nga abuzuesit. Kjo tregon se shkelja e
të drejtave të viktimave nuk ndodhë vetëm nga sistemi i drejtësisë dhe nuk është një zyrtarë
individual i vetmi ai që ka përgjegjësi për mbrojtjen e të drejtave të viktimave, por është i tërë
aparati shtetëror ai që duhet vënë në lëvizje për të ndihmuarë këtë kategori. Do të ishte në të mirë
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të vetë shtetit që të fillonte këtë praktikë që tani. Kosova, aktualishtë nuk është pjesë e KEDNJsë, megjithatë një gjë e tillë mund të ndodhë shumë shpejt. Atëherë, GJEDNJ do të vërshohet me
kërkesa të viktimave të krimit nga Kosova, të cilat do të kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre.
Si duket, vetëm atëher shteti do të kuptoj koston që do t’i duhet t’i paguajë viktimave për shkeljet
që iu janë bërë. Dhe kjo kosto, duke marrë parasysh shkeljet e shumta në Kosovë, do të ishte e
papërballueshme për buxhetin e Kosovës.

Andaj, do të ishte më e udhës që qysh tani të fillohet me një reformim të praktikave dhe
strategjive për administrimin e kësaj çështjeje. Si shoqëri duhet t’u përshtatemi zhvillimeve
ndërkombëtare dhe të kërkojmë me ngulm që edhe të drejtave të viktimave, njëlloj sikur edhe të
drejtave të të akuzuarve, t’u jepet një kategorizim kushtetues për të arritur një barazi të merituar
nga viktimat e krimit. Fundja, një shembull i tillë mund të merret nga rreth 29 shtete të
Amerikës, të cilat në kushtetutat e tyre shtetërore kanë inkorporuar

edhe të drejtat e

viktimave(Kusari, 2013).

Në periudhën 2015-2017, në Republikën e Kosovës, si faktorë ekonomiko-shoqërorë, që patën
ndikim në paraqitjen e veprës penale -trafikimi i qenieve njerëzore, janë: a) paraqitja e krizave
ekonomike, b) varfëria, c) papunësia, etj. Kriza ekonomike në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon në
paraqitjen e disa llojeve të veprave penale, në një shoqëri- mjedis të caktuar. Me paraqitjen e
krizave ekonomike fillojnë të paraqiten edhe konflikte brenda në familje, në shkollë, në punë dhe
në shoqëri, të cilat janë të shoqëruara me çrregullime dhe depresione psikike individuale. Kriza
ekonomike në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon në paraqitjen e disa llojeve të veprave penale, në
një shoqëri- mjedis të caktuar. Me paraqitjen e krizave ekonomike fillojnë të paraqiten edhe
konflikte brenda në familje, në shkollë, në punë dhe në shoqëri, të cilat janë të shoqëruara me
çrregullime dhe depresione psikike individuale. Papunësia nënkupton pamundësinë e punësimit
të rregullt nga e cila do të siguroheshin të ardhurat personale-familjare. Personi i papunë nuk ka
siguri materiale për vete dhe familjen, e cila pas një kohe shndërrohet në një varfëri të skajshme,
duke shkaktuar edhe problem të lartë shoqëror(Podvorica, 2015).
2.10.1 Të drejtat e viktimave sipas legjislacionit vendor
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Kodi Penal dhe Kodi i procedurës penale paraqesin dokumentet bazë, të cilat definojnë të drejtat
e viktimave, përmes statusit ligjor, i cili iu është dhënë atyre si palë në procedurën penale.Për
herë të parë Kodi i procedurës penale përmend jo vetëm definicionin e palës së dëmtuar, por në
këtë definicion përfshin edhe termin “viktimë”. Por kjo nuk është risia e vetme e këtij kodi, ai
shkon edhe më tutje duke renditur të gjitha të drejtat e viktimës në procedurë. Sipas këtij kodi,
viktima ka të drejtë të trajtohet me respekt, të drejtën në informim, të drejtën në kompenzim nga
i pandehuri dhe nëse kjo nuk është e mundur, atëherë në raste të caktuara edhe të drejtën për
kompenzim nga fondi për kompenzimin e viktimave(Kusari, 2013).
2.10.2 E drejta e viktimës për informim

Marrë në përgjithësi, sistemi i drejtësisë si tërësi çdoherë kur ballafaqohet me një viktimë duhet
të ketë parasysh të drejtat që iu janë dhënë viktimave me Kodin e procedurës penale. Për të
ilustruar më mirë këtë do të përqendrohem pikërisht në të drejtën e viktimës për t’u informuar se
është palë në procedurë, e cila nuk duhet kufizuarë vetëm në të drejtën e viktimës për informim
vetëm nga fillimi i procesit dhe deri në përfundim të procedurës penale me marrjen e aktgjykimit
të plotëfuqishëm. Shumë pak, apo mund të themi fare nuk diskutohet për çështjen e informimit të
viktimës për çfarëdo seance për të vendosur për lirim me kusht nga burgimi të të dënuarit, ikjen
nga burgu e të dënuarit apo në përgjithësi për datën e saktë të lirimit të të burgosurit. Kjo besoj
është për faktin se mendohet në përgjithësi se me përfundimin e procedurës penale përfundon
edhe nevoja dhe e drejta e viktimës për t’u informuar tutje(Kodi i Procedurës Penale i
Republikës së Kosovës, 2019).

Në SHBA ekziston sistemi elektronik i quajtur “Sistemi për njoftim të Viktimave”, i cili sistem
përdoret për të njofruar viktimëm për çdo gjë, duke filluar nga caktimi i sencave të ndryshme e
deri tek njoftimi për lirimin apo edhe arratisjen nga burgu të kryesit. Ky sistem i mundëson
viktimës të pregaditet për t’u ballafaquar me një fakt të tillë, për të njoftuar organet e sigurisë për
ofrim të mbrojtjes nëse e ndjen veten ende të rrezikuar etj. Një obligim i tillë është paraparë edhe
me dokumente rajonale si Direktivën e BE-së për viktimat e krimit apo edhe me Rekomandimin
e nr.2006/8, të cilat decidivisht e kanë paraparë se viktima duhet të informohet edhe në këto raste
qoftë me qëllim të ndërmarrjes së masave të sigurisë, qoftë me qëllim të ushtrimit të së drejtës
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për ankesë në raste të vendimit për lirim të kryersit. Andaj, me sa shihet edhe për Kosovën do të
ishte e rekomandueshme që të ndërmarr hapa për përmbushjen edhe të këtij kushti për plotësimin
e ciklit të të drejtave të viktimave(Kusari, 2013).
2.10.3. E drejta e viktimës për dëmshpërblim nga i pandehuri

Dëmshpërblimi është mjet shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë penale, i paraparë edhe
me Kodin e procedurës penale. Kurdoherë të jetë e mundur, gjyqtarët duhet të urdhërojnë
dëmshpërblimine viktimave, si në rastet kur kryesi burgoset, kur dënohet me kusht apo edhe me
rastin e ndërmjetësimit apo hyrjes në marrveshje mbi pranimin e fajësisë. Dëmshpërblimi duhet
përdorur për të zbutur në një formë diçka nga dëmi i shkaktuarë ndaj viktimës dhe për të ofruar
një mënyrë konstruktive shoqërore për të mbajtur përgjegjës kryersin, si dhe duke ofruar një
mundësi më të zgjeruar për rehabilitim. Fatkeqësisht, dëmshpërblimit të viktimave në Kosovë i
kushtohet më pak rëndësi se që do të duhej. Shpesh arsyeja prapa kësaj qëndron në pamundësinë
e të pandehurit për të paguar.
Në të shumten e rasteve gjykatësit i referojnë viktimat të realizojnë kërkesen e tyre pasurore në
procedurë civile, gjë që e shton edhe më tepër barrën tek viktima për të nisur një proces të ri që
nga fillimi në procedurë civile.
Mangësia e realizimit të dëmshpërblimit në këtë formë qëndron në atë se, për t’u kërkuar
dëmshpërblimi është e nevojshme që kryesi të jetë identifikuar. Kjo e pamundëson
dëmshpërblimin e një numri të madh të viktimave, të cilat përkundër faktit se kanë pësuar nga
një krim, mbesin pa u kompenzuar vetëm pse krysi nuk është i njohur për sistemin e
drejtësisë(Kodi Penali Kosovës , 2019).
2.10.4. E drejta e viktimës në kompensim nga shteti

Në vitin 2013 themelimi i një fondi të tillë të financuar nga shitja e pasurisë së paligjshme të
konfiskuar, ishte paraparë të jetë pjesë e Ligjit mbi kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e
pasurisë të fituar me vepër penale, megjithatë një tentim i tillë ka dështuar. Mosfunksionalizimi i
një fondi të tillë për kompensim paraqet një të metë të sistemit tonë pasi nuk plotësohen
standartet e kërkuara të parapara me një numër dokumentesh ndërkombëtare e rajonale, të cilat
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gjithnjë e më tepër theksojnë nevojën e parashikimit të skemave të tilla të kompenzimit nga
shteti për viktimat e krimeve të caktuara.

Në rastet kur nuk është i mundur dëmshpërblimi i viktimës nga i pandehuri, qoftë për shkak të
pamundësisë së pagesës nga i njejti apo edhe në rastet kur kryesi nuk është identifikuar, sipas
Kodit të procedurës penale ekziston edhe një mundësi që viktima të kompenzohet nga vetë shteti,
përmes një fondi për kompensimin e viktimave. Megjithatë, përkundër parashikimit të kësaj të
fundit, viktimave ende nuk iu është mundësuar qasja në një kompenzim nga shteti, mu për shkak
të mosgatishmërisë së institucioneve për themelimin e një fondi të tillë, anipse themelimi i të
njejtit ka qenë i paraparë qysh në vitin 2001 me një numër dokumentash vendore.Me gjithë
ndihmën e ofruar përmes institucioneve dhe agjencive të ndryshme, prapëseprap një ndihmë e
tillë nuk mund të jetë e suksesshme pa finalizimin me një kompensimi për viktimat, nëse jo nga
abuzuesi, atëherë të paktën nga shteti, si për nga aspekti i rehabilitimit shpirtëror për humbjet e
pësuara, ashtu edhe për një pavarësi të tyre në raport me abuzuesit. E njejta situatë vlen edhe për
viktimat e krimeve të tjera të dhunshme, pasi një satisfaksion i tillë do t’i shtynte edhe më shumë
viktimat të raportojnë krimet dhe me këtë do të bëhej më shumë drejt zvogëlimit të krimeve të
tilla(Ligji për kompensimin e viktimave te krimit, 2015).

Mosfunksionalizimi i një fondi të kompensimit është një mangësi e madhe. Edhe pse Kosova
ende nuk është shtet anëtar i UE-së, prapë kjo është një rrugë drejt së cilës është nisur, andaj
edhe përmbushja e këtyre standarteve paraqet një domosdoshmëri(Ligji për kompetencat e
zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, 2018).
2.10.5. Viktimat dhe marrëveshja mbi pranimin e fajësisë

Një tjetër ndryshim në procedurë penale është bërë me prezantimin e institutit të marrëveshjes
mbi pranimin e fajësisë në Kodin e procedurës penale. Ky është një institut i cili është shumë i
përdorur në sistemin akuzator dhe përdorimin më të madh e ka në SHBA, ku llogaritet se rreth
90% të rasteve zgjidhen në këtë mënyrë. Por qëllimi i shtjellimit të këtij instituti në këtë punim
nuk është ai i rrjedhës së një procesi të tillë apo në ndikimin e të njejtit në zgjidhjen më të shpejtë
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të rasteve. Ajo që është më e rëndësishme në këtë rast për ne është se ky institut hap mundësinë
për një tjetër përfshirje të viktimës në procedurë penale. Kjo arrihet në dy mënyra dhe ato janë:
a) E para, duke u konsultuar viktima gjatë procesit të negocimit; dhe
b) E dyta, marrëveshja mbi pranimin e fajësisë është një shans shumë i mirë për
dëmshpërblimin e viktimave. Kjo arrihet duke bërë dëmshpërblimin pjesë të
marrëveshjes dhe kusht për suksesin e një marrëveshje të tillë(Ligji për kompensimin e
viktimave te krimit, 2015).

2.11. Masat e sigurisë dhe të mbrojtjes së viktimave si dëshmitar

Për viktimat të cilat dëshmojnë gjatë procesit gjyqësorë, çështja e sigurisë paraqet shqetësimin e
tyre primar. Masat mbrojtëse për jetën private, për sigurinë personale të tyre, përfshirë këtu
familjet dhe dëshmitarët, kundër hakmarrjes dhe frikësimit, paraqesin pjesën tjetër qenësore dhe
përbërëse të përgjigjjes ndaj nevojave të viktimave dhe garantimit të një procesi gjyqësor efektiv
dhe të drejtë. Kodi i procedurës penale, sikurse edhe një numër dokumentash ndërkombëtare, ka
paraparë disa mënyra për mbrojtjen e privatësisë së viktimave dhe të sigurisë së tyre në të gjitha
rastet kur ekziston rreziku serioz për viktimën apo palën e dëmtuarë apo anëtarin e familjes së tij.
Një tjetër masë mbrojtëse për ruajtjen e privatësisë së viktimave e paraparë me Kod, është masa
për përjashtimin e publikut gjatë seancave ku mes tjerash përmenden edhe mbrojtja e interesave
personale ose familjare të të dëmtuarit apo mbrojtja e interesave të fëmijës (Ligji për
parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtja e viktimave të trafikimit, 2013).
2.11.1. Mbrojtësit e viktimave

Koncepti i Mbrojtësve të viktimave është një koncept i ri i prezantuarë në Kosovë. Ideja ishte që
mbrojtësit e viktimave të punojnë për së afërmi me viktimat dhe t’u ofrojnë përkrahje. Devizioni
për mbrojtje dhe ndihmë viktimave është themeluar në Dhjetor të vitit 2002 në kuandër të
Ministrisë së Drejtësisë. Me këtë devizion, Kosova ka ecur një hap më përpara vendeve të
rajonit, duke u munduar të vërë në zbatim të gjitha parimet e parapara me dokumente
ndërkombëtare e rajonale nga fusha e mbrojtjes që u ofrohet viktimave të krimeve të ndryshme.
Roli i mbrojtësve të viktimave qëndron në mbrojtjen e të drejtave të viktimave duke i informuar
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ato lidhur me procedurën penale, duke i përkrahur, përfaqësuar dhe ndihmuar viktimat në qasjen
e tyre ndaj shërbimeve të cilat ato i kërkojnë. Që nga viti 2011 Devizioni i Mbrojtësve të
Viktimave ka kaluar në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, duke ndjekur në këtë formë modelin e
SHBA-ve. Me një kalim të tillë tentohet që të forcohet edhe më shumë bashkëpunimi mes
prokurorit, mbrojtësve të viktimave dhe vetë viktimave. Një bashkëpunim i tillë do të ishte
garancia më e mirë se viktimat do të kenë një peshë më të madhe sesa kanë aktualisht në
procedurë. Një e mirë tjetër e këtij bashkëpunimi do të ishte një rezultat më i mirë i hetimit dhe
ndjekjes penale. Mbrojtësit e viktimave janë një ndihmesë dhe shtyllë e rëndësishme ( shpresojm
të paktën të kuptohen si të tilla) për punën e prokurorit. Gjersa prokurorit i duhet të përqendrohet
në përgaditjen e lëndës, gjetjen e provave dhe prezantimin e tyre sa më mirë në gjykatë,
mbrojtësit e viktimave janë aty për ti ndihmuar prokurorit të përmbushë edhe një obligim, i cili
është edhe obligim i prokurorit – të sigurohet se mbrohen edhe interesat e viktimës. Edhe pse
mbrojtja e të drejtave të viktimave duhet të jetë obligim i policisë, organeve të gjyqësisë dhe
ofruesve të shërbimeve të ndryshme, megjithatë është menduar se një mbrojtje më e mirë do të
sigurohej nëse një organ i veçantë do të përkushtohej ekskluzivisht në mbrojtjen e të drejtave të
viktimave. Për t’u mundësuar viktimave sa më shumë qasje në procedurë, është bërë një hap i
madh përpara, duke themeluar institucionin e Mbrojtësve të viktimave(Qeveria e Kosovës,
2012).

Prokurori dhe mbrojtësi i viktimave duhet të punojnë si një ekip dhe si të tillë duhet të kenë për
qëllim jo vetëm për ta fituar rastin, por për të bërë një ndryshim edhe në jetën e viktimave, e që
janë njerëz të pafajshëm, që kanë gjetur veten në sistem vetëm për shkak të një të keqeje që iu
është shkaktuar nga ana e kryerve. Ata nuk janë problemi dhe duhet të fokusoheminë këtë.
Askush më tepër se viktima nuk ka interesim që rasti të zgjidhet drejt dhe kontributi i viktimës
në këtë drejtim është shumë i vlefshëm. Pra, mbrojtësit e viktimave ofrojnë këto shërbime:
informim, këshilla ligjore, përpilimi i shkresave për urdhër mbrojtje, padi të ndryshme, shërbime
mjekësore, shërbime për akomodim dhe

strehim, shërbime të rehabilitimit, shoqërim dhe

përfaqësim në polici, prokurori e gjykata.Përfundimisht, së bashku me përfitimin që do të ketë
viktima duke u bërë pjesë e pandashme e procesit, fitimtar në këtë rast do të ishte edhe vetë
shteti. Kjo do të ishte mënyra më e mirë për të garantuar të drejtat kushtetuese për qytetarët, e në
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këtë rast edhe viktimat, duke u mundësuar atyre qasje në drejtësi. Pra, Kosova do të përmbushte
një obligim jo vetëm kushtetues, por edhe ndërkombëtar në përgjithësi (SH.P.K-së, 2017).
2.12. Mbështetja ndaj strehimorëve në Kosovë dhe ri-integrimi i viktimave
Çështja e strehimit të viktimave paraqet hallkën e fundit, por shumë të rëndësishme për tërë
procesin e ndihmës për të cilën viktimat kanë të drejtë dhe nevojë. Është për t’u habitur se si
shteti gjithmonë merr obligim trajtimet e kryesve, respektivishtë të të burgosurve përmes
institucioneve shtetërore, ndërkaq dështon për ta bërë këtë për viktimat e këtyre krimeve. Nëse
shikohet gjendja aktuale e plotësmit të nevojave të viktimave në Kosovë, atëherë mund të thuhet
se përgjithësishtë këto nevoja të tyre realizohen përgjithësisht përmes sektorit të shoqerisë civile
dhe në masë të madhe me donacione ndërkombëtare. Aktualisht, strehimorja e vetme e
administruar kryekëput nga buxheti shtetëror është strehimorja e cila strehon viktimat që kanë
shkallë të lartë të rrezikshmërisë. Pjesa tjetër e viktimave strehohen nga strehimore të themeluara
dhe menaxhuara nga OJQ(Kusari, 2013).

Nga analiza e bërë në strehimoret e Kosovës, vetëm dy nga strehimoret (Pejë dhe Gjakovë) kanë
në pronësi objektin e strehimores, tri strehimore (Prishtinë, Gjilan dhe Prizren), janë të vendosura
në objekte të komunës, ndërkaq në pozitën më të vështirë është strehimorja në Mitrovicë, e cila
ende nuk është e vendosur në një objekt të caktuar, por është e vendosur në një objekt me qira.
Derisa mbështetja nga Qeveria është e barabartë për secilën prej tyre, mbështetja e donatorëve të
huaj dhe e komunës përkatëse varet nga vullneti i këtyre të fundit. Disa nga komunat janë treguar
mjaftë zemërgjera, duke marrë përsipër disa nga obligimet dhe shpenzimet e strehimoreve, duke
lehtësuar kështu barrën e OJQ-ve, ndërkaq në disa komuna mbështetja ka qenë minimale. Duke
pasur parasysh zvogëlimin e financimit nga ana e donatorëve, duhet të kërkohen metoda
alternative të financimit për të garantuar realizueshmëri afatgjatë të strehimoreve dhe shërbime të
riintegrimit. Strehimi adekuat për viktimat paraqet një sfidë, por njëkohësisht edhe obligim për
shoqërinë tonë. Qeveria duhet të ketë parasysh se, përkundër faktit që këto strehimore
menaxhohen nga OJQ-të, megjithatë ato po përmbushin një obligim apo një zbrastësirë shumë të
rëndësishme në hallkën e shërbimeve të dedikuara për viktimat. Si e tillë, kjo hallkë nuk duhet
lënë në mëshirën e donatorëve apo në vullnetin e individëve që udhëheqin OJQ-të, por ky duhet
konsideruar si një obligim shtetëror, i cili domosdoshmërishtë duhet përmbushur.
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Andaj, drejte përmbushjes së këtij obligimi, OJQ-të duhet të shërbejnë si mjet për arritjen e
qëllimit e jo të neglizhohen nevojat e tyre. Se si do të arrihet kjo mbështetje për strehimoret,
duhet bërë një analizë për të gjetur metodën më të përshtatshme. Cilado nga këto zgjedhje, duke
mos përjashtuar edhe ndonjë zgjidhje tjetër eventuale, nuk do të duhej të paraqesin problem,
sidomos tani që në Kosovë ekzistojnë edhe dy grupe ndër-ministrore, të cilat janë mandatuar nga
Qeveria për të gjetur mënyrën më të mirë, për parandalimin, luftimin e dukurive si trafikimi me
qenie njerëzore dhe dhuna në familje, si dhe për ofrimin e mbrojtjes më të mirë për viktimat e
këtyre krimeve dhe gjetjen e mundësive për rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.
”Arsyeja kryesore për trendet e rritjes, qëndrojnë në procesin e tranzicionit, krizës në Kosovë,
varfërisë në ngritje dhe shkallëve të papunësisë,rritja e statistikave të krimit të organizuar, si dhe
zvogëlimit të kontrollit kufitar në Evropën Qëndrore dhe Lindore”7 , ka thënë Tanja Gjurovska,
psikologe pranë SOZM-së(Ismet Kryeziu, 2011).
Duke qenë se shumica e viktimave në nevojë për strehim vijnë pikërishtë nga këto dy kategori
(por duke mos përjashtuar edhe kategoritë tjera në nevojë), atëherë do të duhej që secili nga këto
institucione të alokojë një shumë nga buxheti i tyre për mbështetje strehimoreve. Kjo, për faktin
se mbështetja për strehimoret nuk do të duhej konsideruar si obligim i vetëm një institucioni, por
si obligim i përbashkët i tyre. Me këtë do të përmbushej edhe obligimi që shteti ka për plotësimin
e kësaj hallke të fundit në shërbim të viktimave(Ismet Kryeziu, 2011).
Rehabilitimi i viktimave të trafikimit me njerëz bëhet me qëllim të rehabilitimit dhe rikthimit të
tyre në një jetë normale duke përfshirë dhënien e ndihmës mjekësore, psikologjike, juridike dhe
materiale(Marjan Meshi, 2009).
Ri-integrimi i viktimave të trafikimit me njerëz bëhet pas rehabilitimit me qëllim të përfshirjes së
suksesshme shoqërore të viktimave të trafikimit me njerëz, në jetë normale dhe të lirë, duke
ofruar qasje adekuate në shërbime edukuesetrajnime profesionale, mundësi për banim të
përhershëm dhe të sigurt dhe pavarësi financiare përmes ofrimit të mundësive të ndryshme për
(vetë) punësim(Qeveria e Kosovë dhe Ministria e punës dhe mirëqenies sociale, 2010).
2.13. Aktivitete në fushën e respektimit të të drejtave të viktimave

Kosova si një shtet i ri që është, megjithatë ka ecur mjaft para në përmbushjen e obligimit ndaj
viktimave. Në rast të kthimit të një viktime të huaj, shteti pritës dhe shteti, shtetas i të cilit është
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viktima e trafikimit, apo në të cilën viktima ka leje qëndrimi, duhet të parashikojnë dispozita të
veçanta lidhur me bashkëpunimin në mes tyre. Pas kërkesës së parashtruar nga shteti kërkues,
shtetit i kërkuar duhet të lehtësoj kthimin e viktimës duke verifikuar nëse viktima është shtetas i
tij apo ka të drejtë qëndrimi në territorin e tij dhe nëse është e nevojshme duhet ta pajisë me
dokumentet e udhëtimit. Riatdhesimi dhe ripranimi i viktimave të trafikimit me njerëz bëhet në
përputhje me legjislacionin që e rregullon çështjen e ripranimit në Kosovë(Ligji për
parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtja e viktimave të trafikimit, 2013),
viktimat e trafikimit me qenie njerëzore, për t’u zgjeruar më vonë edhe për viktima të krimeve
tjera të dhunshme. Në vazhdën e përpjekjeve për të përmirësuar shërbimet ndaj viktimave, në
shtator të vitit 2009 me ndihmën e Departamentit të Drejtësisë në kuadër të Ambasades
Amerikane në Prishtinë është zhvilluar një vlerësim i nevojave të viktimave dhe mbrojtësve të
viktimave në Kosovë. Agjencitë e përfshira në këtë vlerësim kanë përfshirë Departamentin e
Policisë së Kosovës, Organizaten për siguri dhe bashkëpunim në Evropë (OSBE), Organizaten
Ndërkombëtare për Migrim ( IOM), Prokurorin e shtetit, Departamentin për qasjen në drejtësi në
kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, OJQ-të si dhe Qendrat për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve. Si
rezultat i këtij vlerësimi, kanë dalë një numër rekomandimesh që: a) Të harton memorandume të
mirëkuptimit mes agjencive të ndryshme që ofrojnë shërbime për viktimat me qëllim të ofrimit të
shërbimeve më efikase; b) Të zhvillohen trajnime të përbashkëta mes zyrtarëve të policisë,
prokurorëve, mbrojtësve të viktimave dhe personelit mjekësor, me qëllimin për t’u njoftuar me
rolin e njëri – tjetrit në hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve dhe mbi atë se çfarë provash
nevojiten për një ndjekje penale të suksesshme, duke pasur parasysh edhe përmbushjen e
nevojave të viktimave(Maljević, 2010).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Sipas të gjitha analizave dhe statistikave të këtij punimi shihet se Trafikimi me Qenie Njerëzore
është një dukuri mjaft e përhapur dhe një temë mjaft aktuale sin ë vendin tonë ashtu edhe në të
gjitha vendet e botës.Prek po thuajse të gjitha moshat por moshtat më të ndijshme dhe më të
prekura janë personat të cilët janë ne moshë te adoleshencës.Kjo dukuri për fat të keq nuk po
shuhet por është një dukuri qe dita ditës po rritet ktu duke përfshirë edhe shumë faktorë të cilët
ndikojnë për këtë. Një ndër faktorët kryesorë i cili ndikon në trafikimin e qenieve njerëzore është
vërtetuar se është faktori ekonomik.
Në një formë apo tjetrën kjo dukuri e cila në vendin tonë nuk po luftohet me shumë mundësi
është një nga pengesat kryesore për zhvillimin tonë si shtet dhe që te kemi një zhvillim stabil të
shtetit në të gjitha fushat.Sa i përket kësaj vendi ynë nuk mund të themi se ka pozitë shumë
tëpafavorshme sepse statistikat tregojnë një situatë mjaft të rënduar.
Parandalimi i kësaj dukurie varet nga shumë faktorë.Një nga këta faktorë që do ti ndihmonte
shumë zhdukjes së kësaj dukurie është edhe antarësimi i Kosovës në organizatat
ndërkombëtare.Gjykatat dhe Prokuroria duhet të jenë më efektive në rastet të cilat veq janë duke
u shqyrtuar në Kosovë.Është një metodë shumë efektive që të forcohet dhe zhvillohet
bashkëpunimi me shtetet tjera dhe organizatat ndërkombëtare si Interpol, Europol, Eurojust,
Seci, Frontex, për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Andaj, rritja e efikasitetit dhe
efektivitetit të Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatave për hetimin dhe ndëshkimin e kryerësve të
trafikimit duke bërë konfiskimin e pasurisë së fituar me trafikim dhe kompenzimi i viktimave të
trafikimit
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4. METODOLOGJIA
Gjatë këtij punimi është aplikuar metodologjia bashkëkohore shkencore, kërkimore, krahasuse,
statistikore, analiza dhe sinteza pra janë përdorur disa metoda hulumtimi.Si ajo, e analizës
teorikeku është shfrytëzuar literatura shkencore, artikuj shkencorë të publikuar nga organizatat e
ndryshme të huaja dhe vendore.e akte ndërkombëtare. Ndërsa sipas, metoda e krahasimit – është
paraqitur një pasqyrë sa më reale me qëllim që të bëhet një krahasim në origjinen e viktimave,
profilin e viktimave të trafikimit, ndarjen sipas grupmoshës, përgaditjen shkollore, gjendjen
ekonomike e familjare të viktimave, gjendjen civile, vendbanimin e viktimave, qëllimin e
eksploantimit etj. Poashtu, edhe metoda statistikore përfshin në tërësi stastikat e personave të
trafikuar gjatë viteve të pasluftës e deri më tani, kategorine e viktimave, për nga mosha,
nacionaliteti, gjinia etjtabelave,statistikave dhe analizave të ndryshme të marra nga agjencit që
mirren me identifkimin e viktimave të kësaj dukurie.
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5.PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Sa i përket gjendjes në Kosovë në vitet e fundit Kosova ka shënuar një shfaqje të dukshëm të
kësaj dukurie duke bërë qe edhe statistikat në vend te tregojnë se ështe dukuri e cila po zhvillohet
dhe ka rritje të numrit të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore.
Veprat penale - trafikim me njerëz, që nga viti 2015 - 2016 në Kosovë janë arrestuar 410
persona, për vepren penale mundësim prostitucioni 190 persona, për prostitucion187 persona, për
vepren penale vendosje e skllaverisë, 3 persona, ndërsa numri i të arrestuarve për këto vepra
penale prej vitit 2016 – 2017 është gjithësej 775 persona(SH.P.K-së, 2017).

Tabela nr.3: Arrestimet sipas veprave penale, trafikim me njerez, mundesim prostitucioni,
prostitucion, vendosje e skllaverisë dhe veprave tjera gjatë viteve 2015 – 2017, marrur nga
Policia e Kosovës, Zyra për informim dhe marrdhënie me publikun, Prizren, 2017.
2015

2016

2017

Trafikimi me njerëz

210

220

209

Mundësi prostituticioni

141

43

95

Prostitucionin

187

102

105

Vendosje e skllavërisë

3

1

0

Totali i arrestimeve

541

366

409

5.1. Ndarja sipas grupmoshës

Mosha më e prekur dhe më e rrezikuar nga trafikimi është ajo në mes moshës 16-18 vjeç, faza
më e ndjeshme të cilët shumë lehtë mund të joshen dhe mashtrohen, më gjerësisht si në tabelën
me nr. 6.

32

Tabela nr.4:Mosha e viktimave të trafikuara dhe numri i rasteve të trafikimit për periudhen
2015 - 2017, marrur nga Policia e Kosovës, Zyra për informim dhe marrdhënie me publikun,
Prishtinë 2017.
Mosha e viktimave
12 – 15 vjeç
16 – 18 vjeç
19 – 25 vjeç
Mbi 25 vjeç
Totali

Nr. i rasteve
11
32
24
15
82

5.2. Përgaditja shkollore

Sipas të dhënave statistikore të paraqitur në tabelën e mëposhtme del se, viktima të trafikimit
kryesisht janë mosha 16 – 18 vjeç, pra mosha dhe niveli me arsimim të lartë (9 – 12), pra
gjithësejt 40 raste, pa shkollim 10 raste, me shkollim fillor (1 – 5), 7 raste, me nivel të ulët të
arsimimit (6 - 8), 20 raste, ndërsa me universitet 1 rast(SH.P.K-së, 2017).
Tabela nr.5:Përgaditja shkollore e viktimave të trafikimit dhe numri i rasteve të trafikimit për
periudhen 2015 - 2017, marrur nga Policia e Kosovës, Zyra për informim dhe marrdhënie me
publikun, Prizren 2017.
Niveli i arsimimit

Nr. i rasteve

Pa shkollim

10

Fillore (klasa 1 – 5)

7

Mesme e ulët (klasa 6 – 8)

20

Mesme e lartë (klasa 9 – 12)

40

Universitet

1

Totali

78

5.3 Gjendja ekonomike e familjare e viktimave
Viktima të trafikimt kryesishtë

janë ato viktima të cilat kanë

një gjendje të varfër

ekonomike.
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Tabela nr.6:Gjendja ekonomike e familjare e viktimave të trafikimit dhe numri i rasteve të
trafikimit për periudhën 2015 - 2017, marrur nga Policia e Kosovës.
Gjendja ekonomike
Të varfër
Shumë të varfër
Normale
Totali

Nr. i rasteve
48
13
1
88

5.4. Të trafikuar jashtë vendit

Viktimat e trafikimit të trafikuara jashtë vendit, në Maqedoni të trafikuara 8 raste, Shqipëri 14
raste, Itali 5 rate, Zvicër, Gjermani, Angli e Belgjikë 1 rast, pra siç shihet viktima të trafikuara
jashtë vendit më së shumti janë për në Shqipëri(SH.P.K-së, 2017).
Tabela nr.7:Viktimat e trafikimit të trafikuara jashtë vendit dhe numri i rasteve të trafikimit për
periudhen 2015 - 2017, marrur nga Policia e Kosovës, Zyra për informim dhe marrdhënie me
publikun, Prizren, 2017.
Vendet
Maqedoni
Shqipëri
Itali
Zvicër
Gjermani
Angli
Belgjikë
Total

Nr. i rasteve
8
14
5
1
1
1
1
31

5.5. Gjendja civile
Gjendja civile e viktimave të trafikimit dhe numri i rasteve, viktima beqare janë numri më i
madh i rasteve të trafikimit, pra gjithesej 69 raste, të martuara 2 raste, të ndar, 14 raste, dhe të
shkurorëzuara 5 raste(SH.P.K-së, 2017).
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Tabela nr.8:Gjendja civile e viktimave të trafikimit dhe numri i rasteve të trafikimit për
periudhën 2015 - 2017, marrur nga Policia e Kosovës, Zyra për informim dhe marrdhënie me
publikun, Prizren, 2017.
Gjendja civile
Beqar
Martuar
Të ndarë
Të shkurorëzuar
Totali

Nr. i rasteve
69
2
14
5
90

5.6. Qëllimi i eksploatimit
Po ashtu, në tabelen nr.12 është paraqitur qëllimi i ekspoantimit, ku për eksploatim seksual kemi
82 raste, numri më i madh i rasteve, për punë të detyruar 5 raste, ndërsa për lypje – vjedhje 11
raste(SH.P.K-së, 2017).
Tabela nr.9:Qëllimi i ekspoantimit dhe numri i rasteve të trafikimit për periudhën 2015 - 2017,
marrur nga Policia e Kosovës, Zyra për informim dhe marrdhënie me publikun, Prishtinë
Qëllimi

Nr. i rasteve

Eksploatimi seksual

82

Punë e detyruar

5

Lyp – vjedhje

11

Totali

98
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6. KONLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Trafikimi me qenie njerëzore është dukuri relativisht të re në Kosovë.Megjithatë viteve të fundit
ka marrë përmasa tejet shqetësuese nëse u bazohemi në statistikat e publikuara nga agjenci të
ndryshme qeveritare dhe joqeveritare. Trafikimi me qenie njerëzore, kryesisht me qëllim të
prostitucionit, ka shënuar rritje të dukshme gjatë viteve të fundit ndërkohë që përpjekjet për ta
luftuar këtë dukuri, jo vetëm pasojat e saj, por edhe shkaqet që i paraprijnë dhe e mundësojnë atë,
nuk kanë qenë në harmoni me intensitetin dhe dinamikën e zhvillimit të saj. Prostitucioni, tash
për tash, ka karakter kryesisht “importues”.Ato që merren me prostitucion vijnë nga vendet e
ndryshme, ndërsa ata që shtyjnë, mashtrojnë ato vasha të merren me prostitucion, janë kryesisht
vendorë. Kosova është vend transit për femrat e trafikuara mirëpo edhe destinacion për femrat e
trafikuara. Prostitucioni te ne nuk ndodh publikisht, por, në të shumtën e rasteve është i
kamufluar në lokale të ndryshme, si kafene, lokale e klube nate etj, ndërsa sipas Policisë së
Kosovës kohëve të fundit po zhvillohet nëpër banesa e shtëpi private.Trafikimi i femrave dhe
prostitucioni janë, pa dyshim, fyerje dhe shkelje më e rëndë e dinjitetit njerëzor dhe e të drejtave
njerëzore. Luftimi i kësaj dukurie është me interes dhe në interes të të gjithëve.Në Kosovë
qytetet si Prishtina, Prizreni, Gjilani, Ferizaji dhe Mitrovica janë qytete shumë “aktive” në
organizimin e prostitucionit.Të gjeturat dhe rekomandimet i kemi ndarë në parandalim, mbrojtje,
ndjekje e ndëshkim. Ky parandalim mund të bëhet duke e bërë që të vetëdijësohen grupet e
rrezikuara dhe ato të interesit (fëmijëve, të rinjëve, gra, burra) për çështjet e trafikimit, poashtu të
vetëdijësohet publiku i gjerë, lidhur me sanksionet ligjore për trafikimin me qenie njerëzore,
pastaj të plotësohen korrikulat edukativo – arsimore me informacionet e duhura për parandalimin
e trafikimit tek rritja e përfshirjes së grupeve të rrezikuara në arsimim joformal dhe të trajtohen
me efikasitet problemi i braktisjes së shkollës nga nxënësit, që të zhvillohen dhe avancohen
kapacitetet e institucioneve shtetërore në parandalimin e trafikimit, për ngritjen e kapaciteteve të
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OJQ-ve dhe grupeve joformale në parandalimin e trafikimit si dhe të forcohet bashkëpunimi
ndërinstitucional si dhe bashkëpunimi me komunitetin në parandalimin e trafikimit.
Kurse, sa i përket mbrojtjes ajo bëhet duket bërë avancime të procedurave ekzistuese të
referimit dhe identifikimit për viktimat e trafikimit, njëkohësisht edhe ngritja e kapaciteteve
institucionale për identifikimin e viktimave të trafikimit, avancimi i gjithëmbarshëm i kornizës
ligjore ekzistuese, fuqizimi i mekanizmit refuzues, ngritja e kapaciteteve institucionale dhe
ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme për viktimat e trafikimit, sigurimi i shërbimeve të
qëndrueshme dhe afatgjate për viktimat e trafikimit, avancimi i shërbimeve reintegruese afatgjate
për viktimat e trafikimit si dhe bashkërendimi dhe bashkëveprimi i shërbimeve riatdhesuese për
viktimat e huaja të trafikimit.Ndërsa, ndjekja dhe ndëshkimi të avancohem teknikat e hetimit me
qëllim të rritjes së efikasitetiit kundër trafikimit të qenieve njerëzore, që të ndryshohet dhe
plotësohet korniza ligjore lidhur me trafikime qenieve njerëzore, si ngritja e kapaciteteve
institucionale të Policisë, Prokurorisë dhe Gjykatave në drejtim të përdorimit të teknikave të
hetimit. Poashtu, koordinimi dhe bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Punëve të Brendshme,
Policisë së Kosovës, Prokurorisë, Gjykatave, Doganave, Administratës Tatimore, dhe
Inspekcioneve përkatëse që të forcohet dhe zhvillohet bashkëpunimi me shtetet tjera dhe
organizatat ndërkombëtare si Interpol, Europol, Eurojust, Seci, Frontex, për luftimin e trafikimit
të qenieve njerëzore. Andaj, rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të Policisë, Prokurorisë dhe
Gjykatave për hetimin dhe ndëshkimin e kryerësve të trafikimit duke bërë konfiskimin e pasurisë
së fituar me trafikim dhe kompenzimi i viktimave të trafikimit.Prandaj, të zbatohen procedurat
standarde për viktimat e trafikimit sipas ligjeve vendore dhe standarteve ndërkombëtare si dhe
ngritja profesionale dhe trajnimi i Policisë, Prokurorisë, Gjykatave etj.
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